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ABSTRAKT
Kah fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX,ishin formuar shumë shtete. Lindja e
shteteve të reja në Evropë dhe botë,zhvillimi dhe forcimi i tyre në fushën ekonomike dhe
politike,

kishte

nxitur

ndryshime

të

mëdha

socio-ekonomike

dhe

politike.

Garat për të pushtuar e dominuar troje e tregje të reja ishin bërë detyrë e përditshme
politike, për të gjithë udhëheqësit e shteteve të fuqishme.Secili prej tyre kishte hartuar
planet e veta sipas ”mundësisë së forcës”.Me këtë qasje të të udhëhequrit ishte ”nxitur lufta
garuese e armatimit”, që për kohë të shkurtë, do të rezulton me mospajtime serioze,
përçarje dhe krijimin e "Aleancave Ushtarake", duke e ndarë jo vetëm Evropën mes veti,
por mbarë botën në "zona e blloqe interesi": ekonomike, politike dhe ushtarake, pa mos
dhënë llogari para askujt!
Në rrethana të këtilla, e tërë kjo do të finalizohet me luftëra, të zhvilluara në fronte më të
mëdha, më të tmerrshme, më të përgjakura, të njëpasnjëshme, me armë të papara gjerë
atëherë, që kulmin e tyre e kishin arritur gjatë dy Luftërave Botërore, në gjysmën e parë të
shek. XX, me pasoja fatale për njerëzimin, që për brezat më të ri, mund të jetë ndoshta edhe
e pabesueshme, nga ajo që sot dëgjojnë, lexojnë apo shikojnë në video- insertet, materiale
të zbuluara nëpër bodrumet më sekrete.

Fjalët kyçe: Evropa, shtetet, luftëra, zhvillimi, politikë, ekonomi etj.
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HYRJE

Zhvillimi i luftërave të ndryshme dhe konflikteve të cilat ndodhën nga fundi i shekullit XIX
dhe fillimi i shekullit XX, sollën deri në krijimin e shumë shteteve të reja, në Evropë e që
solli deri në ndryshimet e shumta të kufijëve.
"...Nuk di se si mund të ishte fundi luftës së III botërore, nëse do të ndodhte ajo, por lufta e
IV do të zhvillohej me shigjeta" - kishte thënë A. Ajnshtajni.
Këto fjalë dëshmuan qartë masën e trishtimit të përjetuar, por njëherit edhe “xixën” që
kishte ndezur e aktivizuar vetëdijen njerëzore të të menduarit dhe vepruarit të
ndërgjegjshëm.
Skenat trishtuese të përjetuara, dëmet e mëdha materiale, pasojat e shumta psikofizike, frika
për një të ardhme edhe më të rrezikshme, si dhe shumë elemente tjera antropogjenë, janë
disa nga faktorët kryesorë që kishin hapur dyert drejtë "rrugës së bashkimit të popujve", me
theks të veçantë, të atyre evropian.
Sot, shtrohen një mori pyetjesh lidhur me arritjet e gjithëmbarshme: sociale, ekonomike,
kulturore dhe politike të "konceptit qytetar", që më së miri dëshmohet në Evropë, si
kontinent me më shumë luftëra të zhvilluara gjatë tërë historisë së saj, kurse sot po ajo
paraqet "model" të këtij koncepti qeverisës.
Përgjigjet e shumë pyetjeve të shtruara, sesi është e mundur, një Evropë me aq
kundërshtarë, për kohë relativisht të shkurtër, të shndërrohet në një "model paqeje", sot,
dëshmohen në mënyrë precize dhe faktografike përmes "Këshillit të Evropës" në Strasburg
dhe "Unionit Evropian" në Bruksel.
Këto dy organizata të fuqishme, të pavarura e të veçanta mes veti, përmes institucioneve
dhe mekanizmave të shumtë ekonomikë dhe politikë, në bashkëpunim të ngushtë mes tyre
paraqesin "garanci të konceptit qytetar", të udhëhequr sipas parimeve- principeve
demokratike, tanimë të mirënjohura jo vetëm për qytetarët evropianë por edhe më gjerë.
Edhe pse u themeluan dhe u zhvilluan në kushte jashtëzakonisht të vështira (infrastrukturë
tërësisht të shkatërruar; urrejtje dhe mosbesim ndër njerëzor; varfëri kulmore; "lufta e
ftohtë-bipolarizimi"...), në një kohë kur vetëm "shpresa" ishte aleat i tyre, edhe një herë
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dëshmon, se njeriu me ndërgjegjen e paqes arrin më shpejtë, më shumë dhe më sigurt dhe
se të njëjtat arritje, më lehtë i mbron dhe zhvillon.
Popujt e ndryshëm evropian, dikur të grindur e të urryer, sot me krenari gëzojnë frytet e
bashkimit të një pjese të Evropës, andaj duke mos u ndalur këtu, ata synojnë "identitet të
unifikuar evropian", siç është flamuri dhe himni i përbashkët evropian; legjislacioni dhe
gjyqi; monedha e njëjtë e shumë të tjera - produkte të "Këshillit të Evropës" dhe më pas
edhe të "Bashkimit Evropian".
Është më se e nevojshme që sa më shpejtë të kuptojmë dhe zbatojmë këtë proces, me
pjesëmarrje të plotë në të gjitha segmentet e jetës, duke përcjellë dhe mësuar sa më shumë
rrugën që trasohet para nesh. Të qenit pjesë e kësaj organizate, për ditët tona d.m.th. qytetar
i informuar mirë, i drejtë, i barabartë... bazuar në parimet fondamentale: liritë dhe të drejtat
njerëzore, demokraci e zhvilluar, drejtësi, respekt i dallueshmërive, mirëqenie njerëzore.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURȄS
Evropa në prag të themelimit të këshillit të Evropës

Makineria luftarake e prodhuar dhe e përdorur gjatë luftërave, kishte gllabëruar gjithçka
para vetes, pa kursyer fare resurset njerëzore, të mirat materiale të tij, si dhe resurset
natyrore. Me këto veprime "adhuruesit e luftës" e kishin dëshmuar se, "kolltukët dhe luksi"
janë më të vlefshme se çdo gjë tjetër. Ngjarjet trishtuese e të kobshme me të gjitha pasojat e
saj, të papara dikur, kishin mundësuar apo më mirë thënë detyruar, që deri në një masë të
forcojnë "ndërgjegjen" dhe të zhvillojnë vetëdijen njerëzore, se"arsyeja e forcës dhe
konflikti", nuk ishin rrugë e vetme që kultivon dhe mban në jetë vlerat njerëzore, por e
kundërta e saj, gjegjësisht "paqja dhe mirëkuptimi".
Kështu ishte mundësuar që të ngritet zëri dikur i "ngrirë" i humanistëve dhe paqedashësve,
nga të gjitha anët e botës, e në veçanti në Evropë, pasi që ajo ndjente më së shumti nevojë
edhe pse ishte "vatra dhe djepi", si i kulturës së vjetër, po ashtu edhe i konflikteve dhe
luftërave të shumta. Bashkëpunimi dhe lidhjet e këtilla do të mundësojnë themelimin e
shumë shoqatave dhe "aleancave" me karakter paqësor.
Koncepti kombëtar (shteti-komb), kriza botërore ekonomike (1929-1933), fashizmi,
nazizmi, komunizmi-leninizmi dhe ithtarët e liderëve eurokrat-megaloman, të pakënaqur
nga vendimet e Versajës, do të jenë kundërshtarë të përbetuar të saj: "Tradicionalizmi i
tepërt, metodat e tejkaluara dhe interesat kundërthënëse heterogjene" ishin universalitet
abstrakt që e bën të pafuqi veprimtarinë e "Shoqatës së Kombeve". (Ruzhin,1996)
Evropa e bashkuar, pa konflikte e lufta, do të bëhet një ndër prioritet më të rëndësishme të
veprimtarëve evropian me ide përparimtare e para së gjithash humane, duke u thirrur në
unitet të të gjithë popujve, siç ishte "Lëvizja Panevropiane"- manifest i kontit austriak
Kudenhof-Kalergi; "Unionin e federalistëve" të Aristid Brijanit-gazetar, avokat dhe
politikan francez. (Ruzhin, 1996)
Veprimtaria dhe kontributi i tyre për paqe do të zhvillohet në rrethana dhe kushte të rënda:
politike, sociale, tekniko-ekonomike, të cilës do ti shtohet edhe "Kriza Ekonomike
Botërore" e viteve 1929-1933, që edhe më shumë do të rëndoj situatën e përgjithshme.
Përkundër mundit dhe dëshirës së adhuruesve të paqes, në kushte tejet të rënda sociale,
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ekonomike dhe politike, do të filloj Lufta II Botërore (1939-1945) - më e përgatitura, më e
madhja dhe më e përgjakura në historinë e njerëzimit.
Ishte një përleshje e përgjithshme që në mënyrë direkt apo indirekte, kishte përfshirë
popullsinë, ekonominë dhe burimet natyrore të 61 shteteve, me pjesëmarrje të më shumë se
1100 milion ushtarëve, nga Atlantiku deri në Oqeani Paqësor, me miliona tonelata
municion e bomba të hedhura nga toka, ajri e uji; përmes armëve e mjeteve luftarake më
moderne, të papara gjer në atë kohë, që kishin shkatërruar çdo të arritur njerëzore:
ndërtimtari, industri, bujqësi, blegtori, kulturë, art...
Miliona njerëz ishin vrarë, plagosur e mbetur invalid për jetë, arratisur e shpërndarë
anekënd

botës

nëpër

llogore

e

kampe

përqendrimi-holokauste,

të

nënshtruar

eksperimenteve më trishtuese... që atëherë e sot ishin dhe mbeten "mistere" për shumë
studiues shkencor të fushave të ndryshme. Shumë çka e padëgjuar dhe e paparë kishte
ndodhur gjatë kësaj lufte ç'njerëzore.
Kundrejt gjithë kësaj të ndodhur dhe pasojave të nxjerra në shesh, ku vështirë mundeshe të
besohej në një të ardhme fatlume, shpresa dhe fuqia e mirëqenies asnjëherë nuk kishin
humbur, por përkundrazi kishin triumfuar me idenë për "Evropën e Bashkuar".
2.2

Organet dhe Institucionet e Kȅshillit tȅ Evropȅs

Këshilli i Evropës, për ditët e sotme paraqet një organizatë mjaft të madhe të shtrirë gati se
në tërë Evropën, duke përfshirë 47 shtete anëtare.
Këtë e dëshmojnë shtetet anëtare me status të rregullt, si dhe shtetet vëzhguese të saj,
përmes bashkëpunimit gjithnjë e më të hapur ndaj Organizatave ndërkombëtare dhe
qeveritë e shteteve të kontinenteve tjera.
Organet e Këshillit të Evropës: Institucionet e Këshillit të Evropës:
•

Komiteti i Ministrave

•

Gjykata e të Drejtave të Njeriut

•

Asambleja Parlamentare

•

Komisionari për të Drejtat e Njeriut

•

Sekretari i përgjithshëm

Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale/Eu
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2.2.1 Komiteti i Ministrave
Komiteti i Ministrave është organi vendimmarrës i Këshillit të Evropës. Ai është i përbërë
nga Ministrat e Punëve të Jashtme të të gjitha shteteve anëtare, ose zëvendësit e tyre të
përhershëm diplomatik në Strasburg. Ai funksionon si një organ qeveritar, ku mund të
diskutohen në baza të barabarta për qasjet kombëtare ndaj problemeve me të cilat përballet
shoqëria evropiane dhe si një forum kolektiv ku formulohen përgjigjet mbarë evropiane
ndaj sfidave të tilla. Kë shilli i ministrave ë shtë pjesë e legjislativit i cili korrespondon në
pë rbë rjen e tij me një sistem nacional me dy dhoma, ai pë rfaqë son në kuadrin e kë tij
sistemi, shtetet anë tare dhe pë rbë het në varë si të fushave politike nga ministrat përkatës
përmbushin detyrimet e tyre të gjitha shtetet anëtare. Komiteti i Ministrave vendos për
veprimtaritë e përgjithshme të Këshillit, bën miratimin e programit të punës dhe buxhetit të
saj.
Ky organ mbulon të gjitha çështjet e interesit të përbashkët politik, përveç mbrojtjes. Aty
diskutohen aspektet politike të integrimit evropian, zgjerimin e bashkëpunimit, duke
mbrojtur

dhe

zhvilluar

institucionet

demokratike

dhe

të

drejtat

e

njeriut.

Ministrat e jashtëm të shteteve anëtare takohen njëherë në vit për të rishqyrtuar çështjet
politike dhe bashkëpunimin evropian dhe për t'u dhënë shtytjen e nevojshme politike
veprimtarive të Këshillit. Çdo ministër drejton Komitetin për gjashtë muaj, me kalim
kryesie tek tjetri ministër në muajt maj dhe nëntor.
Komiteti gjithashtu miraton deklarata dhe rezoluta mbi çështjet aktuale politike. Deri më
sot ka hartuar mbi 190 konventa. Kryesisht kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, por
mbulojnë edhe fusha të tjera që pohojnë kohezionin demokratik, social dhe kulturor të
Evropës.
Konventat dhe rekomandimet hartohen nga ekspertë të qeverive që janë përgjegjës pranë
Komitetit të Ministrave. Shumica e vendimeve të Komitetit të Ministrave kërkojnë dy të
tretat e shumicës së votave, gjatë sjelljes së tyre. Komiteti i Ministrave siguron respektimin
e statutit të Këshillit. Nëse një shtet bën shkeljen e tij statusore, Komiteti i Ministrave mund
të pezullojë të drejtën e përfaqësimit; të kërkojë për tërheqjen e tij apo edhe të pezullojë
anëtarësimin e Komiteti i Ministrave siguron gjithashtu që konventat dhe marrëveshjet
midis shteteve anëtare të zbatohen siç duhet.
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Këshilli i Evropës ka forcuar dialogun e tij me përfaqësuesit e zgjedhur të Evropës në nivel
kombëtar dhe lokal dhe ka zgjeruar diskutimet e tij politike me shtetet jo-anëtare, duke
përfshirë një numër shtetesh jo-evropiane që kanë status vëzhguesi (Shtetet e Bashkuara,
Selia e Shenjtë, Kanadaja, Japonia dhe Meksika), duke intensifikuar bashkëpunimin me
organizata të tjera evropiane,veçanërisht me Bashkimin Evropian dhe Organizatën për
Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), si dhe me Organizatën e Kombeve të
Bashkuara (OKB). Status vëzhguesi të Komitetit të Ministrave kanë shtetet: SHBA
(10.01.1996); Kanadaja (29.05.1996); Vatikani (07.03.1996); Japonia (20.11.1996);
Meksika (01.12.1999).

2.2.2 Asambleja Paralamentare
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës ishte asamble e parë evropiane e krijuar në
historinë e kontinentit. E themeluar nga 10 shtete, sa kishte në fillim, sot me delegacione të
47 parlamenteve kombëtare, ajo është asambleja evropiane me bazë më të gjerë.
Asambleja Parlamentare është një nga dy organet kryesore statusore të Këshillit të Evropës
dhe përfaqëson tendencat kryesore politike në shtetet e tij anëtare, andaj konsiderohet si
forca dinamike në fushën e shtrirjes, zgjerimit dhe bashkëpunimit në mbarë Evropën.
Asambleja Parlamentare ë shtë pjesë tjetë r e Legjislativit, që ë shtë pë rforcuar nga
traktati i Lisbonës. (Blerim Reka Otmar Holl Ylber Sela, 2010) Asambleja merret me
çështje aktuale duke përfshirë problemet nga fusha sociale, ekonomike, kulturore dhe
politike. Asambleja Parlamentare numëron 315 anëtarë dhe po aq zëvendës të tyre të cilët
zgjidhen ose emërohen nga parlamentet kombëtare të shteteve anëtare.
Çdo vend ka prej 2 deri 18 përfaqësues, varësisht nga numri i popullsisë së vendit anëtar.
Delegacionet kombëtare të Asamblesë përbëhen në mënyrë të tillë që të sigurojnë një
përfaqësim të drejtë të partive politike ose grupeve në parlamentet e tyre.
Asamblenë Parlamentare e përbëjnë pesë grupe më të mëdha politike: Grupi Socialist
(SOC); Grupi i Partive Popullore Evropiane (EPP/CD); Grupi Demokratik Evropian
(EDG); Grupi Liberal Demokratik dhe të Reformatorëve (LDR); dhe Grupi e së Majtës së
Bashkuar Evropiane (UEL). Disa anëtarë të Asamblesë nuk i përkasin asnjë grupi politik.
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Asambleja ka presidentin e saj, i cili zgjidhet nga anëtarët që e përbëjnë, me mandat
trevjeçar. Asambleja ka Kryesinë - Byronë e Asamblesë, të cilin e përbëjnë: Presidenti,
Nënpresidenti (19 deri më sot), Kryetarët e 5 grupeve politike dhe Kryetarët e dhjetë
komiteteve - komisioneve parlamentare.
Kryetar i parë i Asamblesë ka qenë diplomati belg Paul Henri Spak. Asambleja
Parlamentare e Këshillit të Evropës, gjithashtu zgjedh: Sekretarin e Përgjithshëm të
Këshillit dhe Zëvendës Sekretarin; Sekretarin e Përgjithshëm të Asamblesë; gjyqtarët e
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut; dhe Komisionarin për të Drejtat e Njeriut.
Puna e Asamblesë përgatitet nga komitete, të specializuara që merren me: çështjet politike,
çështjet ligjore dhe të drejtat e njeriut, çështjet sociale, të shëndetit dhe të familjes, kulturës,
shkencës dhe arsimit, ambientit dhe bujqësisë, çështjet në nivel lokal dhe rajonal, çështjet
ekonomike dhe të zhvillimit, të qeverive kombë tare. (Blerim Reka Otmar Holl Ylber Sela,
2010) Në bashkëpunim me Asamblenë Parlamentare, Komiteti i Ministrave është mbrojtësi
i vlerave themelore të Këshillit dhe monitoron se si i
migracionin, refugjatët dhe demografinë, mundësitë e barabarta për gratë dhe burrat,
rregullat e procedurës dhe imuniteteve dhe respektimin e detyrimeve dhe angazhimeve të
ndërmarra nga shtetet anëtare, respektivisht të gjitha segmentet e jetës. (Asambleja
parlamentare, Council of Europe) Asambleja e pë rgjithshme nuk ë shtë organ i cili
funksionon pandë rprerë , sesionet e veta i mban i mban herë pas here. (Gruda, 2002)
Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës sipas plan-programit të punës organizon
debate rreth ngjarjeve të ndryshme, të cilët kanë të bëjnë me çështje aktuale evropiane dhe
botërore.
Personalitete të mirënjohur dhe kryetarë të shteteve nga e gjithë bota kanë kontribuar në
këto debate, si: Papa Gjon Pali II, Mikhail Gorbachev, Vaclav Havel, Viktor Yushchenko
dhe shumë të tjerë, duke ngritur autoritetin dhe zgjeruar veprimtarin e Këshillit.
Asambleja

gjithashtu

organizon

forume

debatuese

edhe

me

organizatat

tjera

ndërkombëtare, si: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), agjenci të
specializuara të Kombeve të Bashkuara e të tjera me karakter ndërkombëtarë, si dhe
organizatat joqeveritare, të cilat luajnë rol të veçantë dhe marrin pjesë në një numër
komitetesh në cilësinë e vëzhguesit.
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Tekstet e miratuara nga Asambleja paraqesin udhëzues të rëndësishëm për Komitetin e
Ministrave, qeveritë kombëtare, parlamentet, partitë politike dhe fushat e tjera të
rëndësishme të shoqërisë, duke iniciuar gjithashtu shumë traktate ndërkombëtare, konventa
dhe instrumente të tjerë ligjorë duke formuar bazat e një sistemi të vërtetë Evropian ligjor.
Ajo gjithashtu mban konferenca të zakonshme, simpoziume dhe seanca parlamentare
publike mbi çështje me tema madhore si: dhuna, intoleranca, mjedisi, imigracioni, drogat,
bio-etika dhe media. Ato marrin formën e një dialogu midis parlamentarëve dhe
specialistëve.
Asambleja mbanë marrëdhënie me parlamentet kombëtare si të shteteve anëtare, ashtu edhe
atyre jo-anëtare, me asambletë parlamentare ndërkombëtare dhe organizatat ndërqeveritare
të cilat udhëhiqen nga vendimet e Byrosë-Kryesisë së Asamblesë, si për shembull, me
Parlamentin Evropian, Unionin Evropian Perëndimor, Asamblenë Parlamentare të OSBEsë, Unionin Ndër-Parlamentar, Beneluksin, etj.
Asnjë forum tjetër ndërkombëtar parlamentar nuk ka qenë i pajisur aq mirë për të integruar
demokracitë e reja të Evropës Qendrore e Lindore në familjen e kombeve evropiane.
Organizimi profesional i kuadrit të punës, parimet dhe principet transparente të veprimit,
mënyra e hapur mbi qasjen e problemeve, respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, si
dhe fakti se anëtarët e saj janë gjithashtu anëtarë të parlamenteve të tyre kombëtare,
Asamblesë i ka mundësuar, të arrijë suksese të këtilla prej themelimit të saj e gjer më ditët
tona.
Asambleja Parlamentare ka luajtur një rol të madh në përgatitjen e vendeve kandidate për
anëtarësim. Ajo mbështet demokracitë në zhvillim dhe monitoron përmbushjen e
angazhimeve të tyre kur këto vende pranohen anëtare si të Këshillit të Evropës po ashtu
edhe në organet e Unionit Evropian. Duhet theksuar se mes Asamblesë Parlamentare dhe
Parlamentit Evropian ka dallime. Asamblenë Parlamentare e përbëjnë anëtarët e
parlamenteve kombëtare të të gjitha 47 shteteve anëtare të Këshillit, ndërsa Parlamentin
Evropian e përbëjnë përfaqësues të zgjedhur drejtpërdrejt nga të 27 shtetet anëtare të
Bashkimit Evropian.
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2.3

Institucionet e Kȅshillit tȅ Evropȅs

2.3.1 Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut është Gjykatë Ndërkombëtare e cila sipas disa
kushteve mund të shqyrtojë kërkesat e personave të cilët ankohen për shkelje të të drejtave
të njeriut të garantuara nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Kjo Konventë
është një traktat ndërkombëtar nëpërmjet të cilës shumë shtete të Evropës janë angazhuar
obligohen të respektojnë të drejtat elementare njerëzore, andaj që të arrihet e gjithë kjo, ka
qenë e domosdoshme themelimi i një gjykate - roje e të drejtave dhe lirive të njeriut për të
gjitha shtetet nënshkruese të këtij dokumenti.
Gjykata Evropiane ka luajtur rolin më të madh drejt synimeve dhe arritjes së qëllimeve të
Këshillit, duke bartur tërë peshën e ligjeve e duke ngritur besimin tek individët dhe shtetet,
se respektimi i drejtësisë, ligjeve dhe të drejtat e njeriut janë themele kryesore të suksesit
drejtë mirëqenies dhe paqes.
Selia e Gjykatës Evropiane gjendet në Strasburg, e vendosur në një godinë të re dhe
moderne, e lëshuar në përdorim më dhjetor 1994. Ky objekt impozant, prej 28.000 metra
katrorë, me 420 zyra e salla pune, është shndërruar në një "fushë magnetike", për zgjidhjen
e shumë lëndëve gjyqësore, të qytetarëve nga të gjitha shtetet e Evropës, për raste të
ndryshme abuzimi.

2.3.2 Komisionari për të drejtat e njeriut
Komisionari për të drejtat e njeriut zgjidhet nga Asambleja Parlamentare. Është funksion
dhe njëherë organ i ri i Këshillit të Evropës i formuar në vitin 1999, me formimin e "Gjyqit
Evropian për të Drejtat e Njeriut", pasi kishte pushuar së ekzistuari "Komisioni Evropian
për të Drejtat e Njeriut më: 1998. Komisionari për të drejtat e njeriut është përgjegjës për
promovimin e edukimit- arsimimit, ngritjes së vetëdijes dhe respektimin e të drejtave
njerëzore në të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe paraqet "roje" e të gjitha
"konventave, këshillimeve dhe rezolutave" të sjella nga organet kompetente të Këshillit të
Evropës. Ai ka funksionin e "intervenimit preventiv", në rastet e abuzimit-shkeljes të
"Konventës mbi të drejtat e njeriut"- si shtyllë kryesore e statutit.
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`Komisionari për të drejtat e njeriut jep këshillime, mendime rreth çështjeve të caktuara si
dhe përgatit raport pune, para Komitetit të Ministrave dhe Asamblesë Parlamentare.

2.3.3 Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajoneve të Evropës
Këshilli i Evropës, që nga themelimi i vet ishte i bindur se suksesi do të jetë më i sigurt
nëse arrihet "autoritet i pushtetit në nivel lokal", respektivisht "afërsia e pushtetit me
popullin", andaj që nga viti 1957, do të ndërmerr hapat e parë drejt përfaqësimit të
autoritetit - pushtetit lokal. (Blerim Reka Otmar Holl Ylber Sela, 2010)
Këshilli i Evropës theks të veçantë i ka kushtuar zhvillimit të demokracisë në të gjitha
nivelet duke filluar nga ai lokal dhe rajonal. Vetëqeverisja lokale do të jetë mënyra më e
mirë që do të përmbushë nevojat e të gjithë evropianëve në qytete dhe fshatra, zona
qendrore dhe periferike, kudo që gjinden ato, andaj në 1994, Këshilli i Evropës krijoi
Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Evropës, si një organ konsultativ për të
zëvendësuar Konferencën e mëparshme Drejtuese të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të
Evropës, me qëllim mbështetjeje, ndihme dhe mbikëqyrjeje.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Ky studim është i rëndësishëm për arsye se në mënyrë kronologjike po trajton dhe sqaron
se si udhëheqësit vizionarë frymëzuan krijimin e Bashkimit Evropian. Siç u cek edhe më
lartë, Evropa e pas luftës ishte në një gjendje tejet të mjeruar. Para qeverive të shteteve
qëndronin shumë detyra, në rend të parë: ndërtimi-rindërtimi i vendit, ngritja e ekonomive
të tyre të shkatërruara, e mbi të gjitha të rimëkëmbnin influencën e tyre, që të siguronin
veten dhe popullin, që një tragjedi e tillë të mos ndodhë më kurrë.Individët dhe grupet e
ndryshme të idesë për Evropë të Bashkuar, që edhe gjatë viteve të luftës nuk kishin pushuar
së punuari, tani kishin krijuar shumë asociacione dhe shoqata duke u koordinuar e lidhur
mes veti për një lëvizje më të fuqishme "panevropiane". Zëri i tyre ishte bërë gjithnjë e më i
fuqishëm, nga se iu ishin bashkangjitur edhe shumë politikanë, si: Çerçilli, Adenaueri,
Shumani e të tjerë njerëz, që do të ndihmojnë drejtë në realizimin e qëllimeve.
Përpjekjet e ideologëve dhe veprimtarëve ishin bërë të pandërprera edhe gjatë periudhës së
luftës, për të arritur sa më parë "paqe dhe mirëqenie".
Me kontributin e tyre ishin dalluar: Çerçili për "qytetërim të bashkuar"- 1940, mes Anglisë
dhe Francës; ndikimin e revistës "Komba"(Combat) - organ antifashist që jehonte viteve të
luftës: "Shtetet e Bashkuara të Evropës së shpejti do të jenë realitet, për të cilën do të
luftojmë të gjithë"; kleriku gjerman Hans Senfildi (Hans Schonfild) e promovoi në
Stokholm, më 31 maj të vitit 1942, programin e "opozitës gjermane për Gjermani dhe
Evropë"; bisedimet mes Çerçilit (Anglisë) dhe De Golit (Francës)-1943, Algjeri;
konsultimet serike të forcave antifashiste: mars-korrik 1944 - Gjenevë. (Ruzhin, 1996)
Në rrethana të këtilla ishte mundësuar hapësirë më e volitshme për të bashkuar forcat drejt
unitetit të popujve dhe Evropës së bashkuar. Si rrjedhojë, ne mund të formulojmë hipotezat
pasuese:
Hipoteza 1: Formimi i Evropës së Bashkuar do të jetë një siguri më e madhe për të gjithë
popujt anëtarë.
Hipoteza 2: Subvencionet e ndryshme nga fonde të ndryshme ndërkombëtare do të ishin
prioritet për vendet pretendente për zhvillim më të shpejt ekonomik.
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Hippoteza 3: Vendet që janë në tranzicion me përmbushjen e kritereve do të gëzojnë
aderimin në familjen e madhe të Bashkimit Evropian dhe me këtë ndryshim do të sigurohet
edhe një stabilitet në shumë fusha.

Rasti i studimit
Si rast studimi në këtë punim do të marrim formimin e këshillit të Evropës dhe strukturave
të tjera Evropiane. Kurorë e idesë evropiane ishte dhe mbetet do të kenë mundësi të jenë
pjesë e Bashkësisë, megjithatë duhet të fillojmë me punë dhe shtetet evropiane që duan dhe
munden t'i ofrojmë dhe bashkojmë..." - 19 shtator 1946, thë nie nga Çerçili në CyrihZvicër. (Saliu, Studime, ese)
Pas kësaj ishte hapur e trasuar rruga, tani më e gjerë dhe e mbushur me më shumë ithtar, të
cilët kishin hedhur vrapin drejtë organizimit për konkretizimin e idesë, në fjalë. Lëvizjet e
bindjeve të ndryshme, por të gjitha të dedikuara unitetit evropian, po shfaqeshin kudo në
ato kohë.
Me rëndësi është të theksojmë se organizimit në fjalë, të Lëvizjes për Evropë të Bashkuar,
në përshpejtimin e hapave të saj e kishin përcjellë rrethana krejtësisht të reja
ndërkombëtare, me theks të veçantë në Evropë, siç ishin: ndarja e Gjermanisë - pararendëse
e ndarjes "perëndim - lindje"; plani amerikan "Marreshal"- udhërrëfyese e rivalitetit
"kapitalist-socialist"; rënia e ndikimit ekonomik dhe politik të Evropës në arenën
ndërkombëtare, e të tjera me karakter socio-ekonomik, të cilat gjithnjë e më shumë mbjellin
frikën se mos vallë Evropa do të jetë përsëri viktimë e këtyre kundërthënieve dhe interesave
të dy blloqeve të kundërta. (Blerim Reka Arta Ibrahimi, 2004)
Hapi më i rëndësishëm dhe historik, padyshim se do të jetë organizimi dhe mbajtja e
Kongresit të Hagës, më: 7 maj 1948, i njohur si "Kongres i Evropës", i cili kishte bërë famë
me pjesëmarrjen, rolin dhe rëndësinë e vendimeve që ishin sjellë në të.
Kongresin në fjalë e kishin ndjekur më shumë se 1000 delegatë nga më se 20 shtete, me një
numër të madh vëzhguesish, figura politike, fetare, akademikë, shkrimtarë dhe gazetarë.
Qëllimi i tij ishte të forcojë dhe inkurajojë "lëvizjen", në favor të Unitetit Evropian dhe të
përcaktonte objektivat që duheshin përmbushur me qëllim që sa më shpejt të arrihej dhe
bëhej realitet një synim i tillë.
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Një sërë rezolutash ishin miratuar në fund të Kongresit, duke bërë thirrje, midis të tjerash,
për krijimin e një bashkimi ekonomik dhe politik për të garantuar sigurinë, pavarësinë
ekonomike dhe progresin social; themelimin e një asambleje konsultative të zgjedhur nga
parlamentet kombëtare; hartimin e një "karte Evropiane të të drejtave të njeriut" (sipas
modelit të OKB-së) dhe krijimin e një gjykate për të zbatuar vendimet e tij. (Blerim Reka
Arta Ibrahimi, 2004)
Të gjitha temat rreth të cilave kërkohej ndërtimi i Evropës, ishin hartuar në këtë projekt
fillestar. Gjithashtu duhet theksuar se Kongresi kishte nxjerr në pah edhe kontradiktat,
mospajtimet dhe divergjencat ekzistuese mes udhëheqësve dhe krijuesve të projektit në
fjalë, që shpejt do të ndanin mbështetësit e opsionit të një "federate Evropiane" (Francën
dhe Belgjikën), nga ata që përkrahnin një "bashkëpunim më të thjeshtë ndër- qeveritar", si
Britania e Madhe, Irlanda dhe vendet Skandinave.
Dy muaj pas Kongresit të Evropës, Xhorxh Bidault - ministër i jashtëm francez, do të fton
partnerët e "Traktatit të Brukselit", Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të Beneluksit, e të
gjithë atyre që dëshironin t'i jepnin formë propozimeve të Hagës. (Blerim Reka Arta
Ibrahimi, 2004)
Ftesën në fjalë e kishte konfirmuar pasardhësi tij Robert Shuman (Franca), i cili i
mbështetur nga kryeministri belg Pol Henri Spak, bën thirrje për krijimin e një Asambleje
Evropiane, me pushtet të gjerë, të përbërë nga anëtarët e parlamenteve të shteteve të
ndryshme, në cilën me shumicë votash do të silleshin vendime për të mirën e të gjithëve.
Kundërshtare e këtij plani ka qenë Britania e Madhe, e cila kishte propozuar një Asamble
me funksion më të thjeshtë - si organ konsultativ, në nivel të bashkëpunimit ndërqeveritar.
Pas shumë konsultimesh të bëra, të pikëpamjeve të ndryshme, më 27 dhe 28 janar 1949,
pesë ministrat e punëve të jashtme të shteteve të "Traktatit të Brukselit", arrin kompromis
dhe propozojnë krijimin e një këshilli evropian, i cili do të përbënte një "Komitet Ministror.
Për t'u mbledhur privatisht; dhe një organ konsultativ për t'u mbledhur në publik".
(Asambleja Parlamentare Evropiane)
Tani gjithçka ishte e qartë dhe me të madhe do të punohet në përgatitjen e legjislacionit,
gjegjësisht në dokumentet themelore: statuti dhe korniza administrative e Këshillit në fjalë.
Më 5 maj 1949, në pallatin "St. James's Palace" në Londër, nënshkruhet Statuti i "Këshillit
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të Evropës", nga 10 burra të shteteve: Belgjikës, Francës, Luksemburgut, Holandës,
Mbretërisë së Bashkuar, Irlandës, Italisë, Danimarkës, Norvegjisë dhe Suedisë.
Kjo datë dhe ky akt historik, jo vetëm që do të shënoj formimin e një Organizate të re, e
para e këtij lloji, por njëherazi shënon vënien e gur themelit të "Evropës së Bashkuar", me
qëllim dhe detyra të qarta që dilnin nga statuti i tij.
Sesionet e para të Këshillit ishin mbajtur në Strasburg - Francë, prandaj ky qytet sot është
edhe selia e përhershme e tij. Këshilli Evropian zakonisht emërtohet si Samiti Evropian.
(Blerim Reka Arta Ibrahimi, 2004)
Dokumenti i parë i hartuar nga Këshilli i Evropës do të jetë"Konventa Evropiane për të
Drejtat dhe Liritë e Njeriut"- i nënshkruar më: 4 nëntor 1950 në Romë, - instrumenti parë
ligjor që do të mbron të drejtat e njeriut. Ky dokument do të fuqizohet më: 3 Shtator 1953,
dhe do të jetë themel i të gjitha arritjeve të Këshillit gjer më ditët e sotmeangazhimi dhe
kontributi që dha Uinston Çerçili (Winston Churchill) - kryeministër i Anglisë. Ai me
paraqitjen dhe fjalimin i tij, ishte politikani i parë që i dha shpirt dhe forcë kësaj ideje, duke
inkurajuar edhe shumë të tjerë drejtë "Evropës së Bashkuar":
"Nëse Evropa dëshiron që të shpëtojë nga mjerimi i paskajshëm, nga shkatërrimi
përfundimtar, doemos duhet që të krijojmë një mirëbesim të ri në familjen evropiane të
kombeve... Ekziston vetëm një ilaç. Doemos të formojmë një lloj Shtete të Bashkuara të
Evropës, kurse si hap i parë doemos duhet që të jetë konstituimi i Këshillit të Evropës. Nëse
në fillim të gjithë shtetet evropiane nuk do të dëshirojnë ose nuk.
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4

METODOLOGJIA

Testimin e hipotezave tona do ta bëjmë me anë të analizës deskriptive ku do të
përshkruajmë funksionimin e institucioneve të Bashkimit Evropian. Gjatë hulumtimit
poashtu kemi përdorur edhe analizën krahasuese me të cilën kemi analizuar marrëdhëniet e
një paraqitjeje ndaj paraqitjes tjetër të institucioneve në fjalë.
Në bazë të analizave ekonomike si metoda e analizës kuantitative e cila bën vërtetimin dhe
hulumtimin e fakteve ekonomike dhe dukurive pas formimit të këtyre institucioneve. Si rast
I tillë është edhe Këshilli i Evropës, ku pas krijimit lind nevoja për kompletimin e saj në të
gjitha segmentet e veprimtarisë dhe afirmimit, duke shtruar edhe çështjen e simboleve
respektivisht flamurit të saj. Flamuri i cili ishte zgjedhur në bazë të parimeve dhe
principeve demokratike dhe profesionale, është një moment kyç në historinë e Këshillit,
sepse reflekton qartë vlerat e konceptit qytetar, para se gjithash: profesionalizmin dhe
transparencën.
Që nga viti 1986 si Këshilli i Evropës, ashtu edhe Komuniteti Evropian (më pas Bashkimi
Evropian - pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Mastrihtit), do të përfaqësohen me flamurin e
njëjtë, që tashmë është bërë simboli i identitetit evropian. Ditët e sotme ai valëvitet nëpër të
gjithë kontinentin, përkrah flamujve kombëtarë të të gjitha shteteve të Evropës. Sot, ky
flamur shënon jo vetëm prezencën dhe fuqinë e institucioneve evropiane si në Strasburg,
Bruksel e Luksemburg, por paraqet edhe simbol të prezencës dhe fuqisë së Evropës në botë,
që vërteton besimin e gjithë atyre që kishin investuar - kontribuar në mënyratë ndryshme
për "Evropën e bashkuar" - rilindjen e saj.
Pos flamurit dhe emblemës, sot Këshilli i Evropës ka edhe himnin e saj. "Oda e Gëzimit" nga simfonia e 9-të Bethovenit, ishte propozuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të
Evropës, që në vitin 1971, e cila pas orkestrimit dhe përshtatjes, të bërë nga Herbert Von
Karajan do të regjistrohet dhe zyrtarizohet disa muaj më vonë, kurse për herë të parë ishte
transmetuar gjatë kremtimit të "Ditës së Evropës"- më: 9 maj l972
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Diskutim
Si çdo organ apo organizatë e themeluar, ashtu edhe Këshilli i Evropës ka të kaluarën e vet.
Nisur nga aspekti i formimit, organizimit dhe aktiviteteve të arritura, Këshilli i Evropës ka
kaluar disa faza zhvillimore, që nga themelimi i saj e gjerë më sot.
•

Faza parë : 1949 e gjerë më 1970

•

Faza e dytë: 1970 - 1989 dhe

•

Faza e tretë: prej vitit 1990 e gjerë më sot.

Fazën e parë e karakterizojnë veprimet fillestare, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me
organizimin kadrovik dhe strukturor-administrativ. Këtu do të përfshihen: konsultimet e
pikëpamjeve, statuti dhe obligimet që dilnin nga e njëjta; formimi i këshillave - komiteteve
dhe emërimi personave përgjegjës forcimi i rrjetit dhe hapja e zyrave - përfaqësive në
shtetet anëtare; sjellja e protokolleve-dokumenteve të para; afirmimi dhe përcaktimi i
simboleve të organizatës dhe aplikimi dhe zbatimi i projekteve fillestare të Këshillit.
Gjatë kësaj periudhe Këshilli i Evropës do të përballet me krizën e parë politike, në vitin
1969, kur kolonelët grekë, me dhunë shkarkojnë nga pushteti qeverinë e zgjedhur në
mënyrë ligjore dhe të njëjtit krijojnë regjimin diktatorial, i cili në mënyrë të hapur, paraqet
abuzim të parimeve demokratike të Këshillit.
Disa orë para se të merrej vendimi për të përjashtuar Greqinë, regjimi i kolonelëve grekë ka
bërë denoncimin e "Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut" dhe do të sjellë
vendimin për tërheqjen e saj nga Këshilli i Evropës, kurse rikthimi i saj do të bëhet pas pesë
viteve, më 28 nëntor 1974 pas rënies së diktaturës dhe rikthimit të demokracisë.
Këtë fazë e karakterizojnë:
•

ngritja e autoritetit të organizatës

•

ngritja - ndërtimi i objekteve të reja, me standarde të larta arkitekturale që do t'i
japin formë dhe madhështi organeve - trupave punuese të Këshillit të Evropës, si:
Pallati i Selisë së Organizatës "Palais l'Europe", Pallati i Gjykatës e të tjera;

•

ngritja dhe forcimi i organeve të Bashkësisë Evropiane. (Mislevitz, 2012)

Të arriturat e Këshillit gjatë kësaj faze, të "pjekurisë",ishin të shumta:organizimi kadrovik,
strukturor-administrativ; legjislativ; diplomatik, mes shteteve të lindjes dhe perëndimit;
organizimi i takimeve, vizitave, mbledhjeve - konferencave ndër shtetërore; "dialogu
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politik", e të tjera, të cilat gjithnjë e më tepër dëshmojnë forcimin e paqes dhe mirëkuptimit.
Edhe gjatë kësaj faze do të shfaqet një krizë, ajo e vitit 1981 kur Asambleja Parlamentare, i
hoqi të drejtën për pjesëmarrje delegacionit parlamentar turk në Asamble, në përgjigje të
grusht-shtetit ushtarak. Delegacioni turk do të rimerr vendin e tij, në vitin 1984 pas mbajtjes
së zgjedhjeve të lira në vend.
Arritja më e madhe historike gjatë kësaj periudhë potencohet "afrimi me lindjen", për të
cilën do të dallohet me kontributin e tij kancelari gjerman Hans - Ditrich Genscher. Si
kryetar i Komitetit të Ministrave (K. E.) në janar të vitit 1985, do të ftoi kolegët e tij në një
mbledhje
të jashtëzakonshme kushtuar tërësisht marrëdhënieve "lindje - perëndim".
Këto raporte, Këshilli i Evropës kishte vëzhguar e analizuar në vazhdimësi, por me
paraqitjen e "lëvizjes për demokratizimin" e shteteve të lindjes, si në Rumani, Poloni e në
veçanti në Bashkimin Sovjetik, pas ardhjes së Mihail Gorbaçov-it në krye të shtetit ishte
krijuar klima për një qasje më të mirëfilltë mbi këtë problematikë.
Më 6 korrik 1989, Mihail Gorbaçov - udhëheqësi i "Perestrojkës" (reformave) në
Bashkimin Sovjetik, në sallën e Këshillit të Evropës do të mbajë fjalimin e tij historik mbi
çarmatimin, me të cilën shembi të gjitha dyshimet dhe ngriu "luftën e ftohtë", që u dëshmua
katër muaj pas fjalimit, më: 23 nëntor 1989, me shembjen e "Murit të Berlinit"- simbolit të
ndarjes "lindje-perëndim". (Tafili, 2008)
Faza e tretë është periudha kur Këshilli i Evropës, atë që kishte shkruar në letër duheshe ta
zbatojë në praktikë dhe përballet me të gjitha sfidat, pas rënies së "Murrit të Berlinit".
(Tafili, 2008) Këtij momenti historik të shumëpritur fillon, t'i përkushtohet me shumë
kujdes duke hapur dyert e shteteve të lindjes, së pari me status "vëzhguesish" e më pas si
anëtarë të plotë të saj, duke u referuar atyre që "Konventa e të Drejtave të Njeriut"- akti
final i Helsinkit dhe "Konventa e të Drejtave të Njeriut"-OKB-së, të jenë kusht për aplikim
dhe aderim në këtë organizatë.
Shtetet, si: Hungaria, Polonia, Jugosllavia e më pas shumë të tjera do të vërshojnë
aplikimin, nënshkrimin dhe anëtarësimin e tyre në KE.
Gjatë kësaj faze Këshilli i Evropës përmes organeve të saj, do të intensifikojë veprimtarinë
në të gjitha fushat, duke dalë në teren me projekte të shumta si: vizita ndërshtetërore të
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niveleve më të larta të pushtetit dhe ekspertëve të fushave të ndryshme, duke ndihmuar
drejtpërsëdrejti në realizimin e ndryshimeve-reformave të ndërmarra.
Këshilli i Evropës deri më sot ka mbajtur tre samite të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive
nga të gjithë shtetet e tij anëtare. Samiti i parë - 1993 - Vjenë, pas rënies së komunizmit, ka
konfirmuar politikën e Këshillit për të qenë i hapur e për t'u zgjeruar dhe anëtarësuar shtetet
tjera. Samiti i dytë -1997 - Strasburg, për t'i dhënë një shtytje të re mbrojtjes së të drejtave
të njeriut. Caktohet "Komisionari për të Drejtat e Njeriut".
Samiti i tretë - 16/17 maj 2005 - Varshavë. Ka përcaktuar synimet dhe prioritetet e së
ardhmes të Këshillit në një mandat të ri politik. Sot këtë fazë e karakterizojnë realizimi i
projekteve të shumta konkrete, sociale, kulturore, ekonomike dhe politike, në bashkëpunim
me organizatat tjera qeveritare dhe joqeveritare. Këshilli i Evropës dhe Unioni Evropian si
dy organizata të fuqishme, kanë bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë mes veti drejtë
realizimit të "Shtetit të Evropës",andaj shumë qytetarë e kanë vështirë të dallojnë "kush
çfarë është". Edhe pse me rëndësi është qëllimi dhe synimi i tyre, për qartësi më të mirë, në
vijim do të përshkruaj dallimet mes këtyre organizatave. (Council of Europe 2006).
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore dhe gjithë asaj që përjetuan popujt evropian, shihet
qartë se njeriu jo gjithnjë ka vepruar me vetëdije. Ky është momenti kyç, nga i cili, populli
nxori mësime për të ndjekur rrugën e qytetërimit nën "patronazhin e vetëdijes dhe
ndërgjegjes" dhe gjithnjë e më shumë të ngrejë zërin e tij kundër dhunës.
Ky proces, zanafillën e ka shumë më herët, apo më mirë thënë që nga e kaluara e lashtë, por
asnjëherë nuk është ndier e përjetuar si sot. Secili në një mënyrë apo tjetër, me dashje apo
pa dashje, haptas synon apo të paktën deklaron se është pjesë e këtij procesi.
Sot, të gjithë ne, jemi dëshmitar dhe pjesëmarrës aktiv të një procesi mirë të njohur, të
quajtur "Evropë e bashkuar".
Kjo"Evropë" nuk do të ishte kjo që sot e shohim, po qe se nuk do të ishte Këshilli i Evropës
- organizatë e parë ndërqeveritare në Evropë, i themeluar nga një grup shtetesh, jo më
shumë se 60 vite, më 1949 - në Londër.
Këshilli i Evropës, që nga themelimi i saj e gjer më sot, punoi pandërprerë për një "Evropë
të bashkuar", duke u angazhuar në të gjitha segmentet e jetës.
Ai duke u bazuar në qëllimet e definuara mirë, të firmosura në "statut", shumë shpejt
qartësoi dhe arriti të bindë edhe më të pabindurit, se "paqja dhe koncepti qytetar" janë e
vetmja rrugë e mirëqenies njerëzore, kurse kjo do të arrihej përmes bashkimit të popujve
duke respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut; duke zhvilluar demokracinë e shteteve dhe
funksionimit të ligjit dhe drejtësisë. Këto parime, nga themelimi e gjer më sot kanë
funksionuar edhe në kohët më të vështira të Evropës duke përfshirë edhe "luftën e ftohtë",
dhe të njëjtat ja kanë arritur të fitojnë atë, dëshmi e së cilës është zgjerimi dhe anëtarësimi i
shteteve (prej 10 shteteve, sa ishin në fillim, sot numëron 48 shtete). Ky fenomen i
zgjerimit, nuk dëshmon vetëm të kaluarën e saj, por njëherë edhe të ardhmen, duke ua bërë
me dije jo vetëm udhëheqësve të shteteve, por gjithë qytetarëve të saj se nuk ka rrugë tjetër
pos kësaj që sot e quajmë "bashkim evropian". Është më se e rëndësishme të mësojmë dhe
kuptojmë se këtë rrugë, nga themelimi e gjer më sot, e ndërtojnë dhe mbikëqyrin dy
organizata të mëdha evropiane:
- Këshilli i Evropës - me seli në Strasburg,me organet dhe institucionet e saj dhe- UnioniBashkimi Evropian - me seli në Bruksel, me organet dhe institucionet e saja.
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Duhet ditur se këto organizata janë të veçanta dhe dallojnë mes veti, e që shpeshherë
qytetarët ngatërrojnë dhe i llogarisin si të njëjta, që nuk është aspak e vërtetë. E vërteta e
njëjtë e tyre është qëllimi i njëjtë - "Evropa e Bashkuar" dhe bashkëpunimi i tyre për të
arritur këtë qëllim, ndërsa aspekti strukturor-organizativ është tërësisht i ndryshëm.
Këshilli i Evropës është ideator i flamurit dhe himnit-simboleve që sot mbulojnë çdo vend
të Evropës, po ky Këshill ka sjellë një varg konventash, nga fusha të ndryshme që për bazë
kanë "Konventën Evropiane të të drejtave njerëzore, me të cilat obligon shtetet anëtare të
respektojnë ato, duke reflektuar besim tek të njëjtat për zhvillimin dhe kultivimin e vlerave
njerëzore. Me projektet e shumtë që harton dhe realizon në mbikëqyrje të saj,Këshilli i
Evropës,hap dyert drejtë anëtarësimit në "Unionin Evropian"-BE. Gjerë tani asnjë shtete
nuk ka mundur dhe nuk do të mundet edhe në të ardhmen të bëhet anëtare e "BE-së",pa
mos kaluar nëpër "KE.",që na bën të kuptojmë se "KE" është "mësues" i qytetarëve drejtë
"BE".Me fjalë tjera secili shtet duhet të plotësojë standardet e patjetërsueshme: të lirive dhe
të drejtave njerëzore; nivelin e demokracisë; ligjin dhe gjyqin e së drejtës - elemente
fondamentale të KE-së.
Këshilli i Evropës përmes "Zyrave Informative të KE", të hapura për qytetarët, në çdo shtet
anëtarë, informon në detaje qytetarët për të gjitha aktivitet e saja të ndërmarra gjer më tani
si dhe projektet e parapara për të ardhmen, andaj do të ishte e rrugës që sa më parë dhe sa
më shumë të mësojmë dhe të jemi të informuar lidhur me këtë organizatë dhe tjerat si kjo,
për të qenë i njohur, prezent, i barabartë...dhe në hap me të gjithë.
Këshilli i Evropës përcjellë, mbikëqyrë dhe zhvillon në shtete anëtare:
•

Respektimin e lirive dhe të drejtave njerëzore;

•

Gjendjen sociale të qytetarit (banimi, punësimi...);

•

Mbrojtje nga dhuna dhe torturimi;

•

Tregtimin me njerëz;

•

Diskriminimin kombëtar, fetar, racor, gjinor;

•

Lirinë e shtypit dhe mediumeve;

•

Gjyqin dhe respektimin e ligjit;

•

Arsimimin, shëndetësinë, sportin, trashëgimin kulturore;

•

Trashëgiminë natyrore dhe mjedisin jetësor;
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•

Procesin e votimit- zgjedhjeve;

•

Zhvillimin e demokracisë parlamentare etj.

Këto dhe shumë elemente tjera e karakterizojnë veprimtarinë e Këshillit të Evropës,të
mbuluara me "Konventa dhe rezoluta" të sjella dhe të mbikëqyrura me vendosmëri dhe
përpikëri nga organet dhe institucionet e tij,na bëjnë me dije se procesi i bashkimit është i të
gjithëve dhe se i njëjti është i patjetërsueshëm,aq më tepër kur "globalizimi" merr
dimensione botërore.
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